The purpose of this study is to determine the effect of school principals' trust in teachers on the school climate from the perspective of the teachers. The qualitative aspect of this study that has been conducted based on exploratory mixed method relies on phenomenological research design, while its quantitative aspect relies on the descriptive survey method based on general survey model, causal-comparative design and relational design. The purposive sampling method of the maximum variation sampling was used in the qualitative aspect of this study and the study group consisted of 24 principals and 27 teachers. The quantitative sample of this study consists of 600 teachers being selected based on stratified sampling method. While the qualitative data of this study was collected through semi-structured interviews, the quantitative data was gathered via "Scale for Determining the Trust Level of Principals In Teacher" and "School Climate Scale". The qualitative data was analysed by using descriptive and content analyses, and the quantitative data was analysed by using descriptive statistical analyses, t-test, Single Direction Variance Analysis, Multi Linear Regression Analysis. As a result of the study, it has been determined that qualitative and quantitative findings obtained with regard to the effect of principals' trust in teachers on the school climate show consistency and that qualitative findings can be generalized for a larger sample group. © 2018 IOJES. All rights reserved Keywords: 2 Organizational trust, subordinate trust, trust in teacher, school climate
Extended Summary
The importance of trust between the individuals in the formation of organization climate has been highlighted. While presence of a high level of trust among individuals contributes to creation of a positive school climate, lower level of trust can lead to a negative perception of school climate. In this case, it can be said that the trust between the individuals has an effect on school climate. This study has aimed to determine the effect of school principals' trust in teachers on the school climate from the perspective of the teachers.
Method
The qualitative aspect of this study that has been conducted on the basis of exploratory mixed method relies on phenomenological research design and while determining teachers' level of perception of the school climate and the principals' trust in them, descriptive survey method based on general survey model has been used. A causal comparative research design was employed in this study in order to find out if there was any significant difference in teachers' perceptions of the school climate and school principals' trust in teachers in terms of independent variables (including gender, number of years spent working with the school principal, professional seniority and number of teachers employed at the school). On the other hand, a relational design was used to determine whether the teachers' perceptions of principals' trust in them had any significant prediction on their perception of the school climate.
In the study, the purposive sampling method of the maximum variation was in the qualitative aspect of this study and the study group consisted of 24 principals and 27 teachers. The quantitative sample of this study consists of 600 teachers selected based on stratified sampling method. While the qualitative data of this study was collected through semi-structured interviews, the quantitative data was gathered via "Scale for Determining the Trust Level of Principals In Teacher" and "School Climate Scale". The qualitative data was analysed by using descriptive and content analyses, and the quantitative data was analysed by using descriptive statistical analyses, t-test, Single Direction Variance Analysis, Multi Linear Regression Analysis.
Findings
In the qualitative aspect of the study, it has been found out that "Work Discipline, Compatibility and Personal Values" themes are predominant in the opinions of the participants on the reasons of principals' trust in teachers and the characteristics behind these themes are similar, teachers' behaviour towards students and the organization are also effective factors in principals' trust in teachers. It has been observed that "Behavioural and affective indicators" themes are predominant in the opinions of the participants on the indicators of principals' trust/distrust in teachers and the characteristics behind these themes are similar. It has been observed that "Interpersonal relations, Result indicators, Administrative indicators and Working environment" themes are predominant in the opinions of the participants on positive school climate and the characteristics behind these themes are similar and that principals include organizational feelings, while teachers also include professional values in positive school climate. It has been observed that "Interpersonal relations, Result indicators, Administrative indicators and Working environment" themes are predominant in the opinions of the participants on negative school climate and the characteristics behind these themes are similar and that principals include work environment characteristics, while teachers also include professional values in negative positive school climate. Majority of the both participant groups have stated that personality variables have no effect on principals' trust in teachers. Participants have stated that principals' trust in teacher has positive effects on school climate individually and organizationally.
In the quantitative aspect of the study, it was observed that in terms of principals' trust in teachers, the teachers have agreed to the statements included in the levels of competence and cooperativeness mostly, while they have agreed to those in the level of reliability rarely and to the statements in the level of openness and the in Scale for Determining the Trust Level of Principals in Teachers on occasional level. It has been observed that the teachers have agreed to the statements included in the entire school climate scale, in the levels of being democratic and devoted to the school, leadership and interaction, success factors, sincerity and conflict mostly.
With regard to principals' trust in teachers, teacher opinions on the competence and openness levels of the scale have displayed significant difference in terms of gender and in favor of male teachers. The Scale for Determining the Principals' Trust in Teachers overall and in its levels showed no significant difference in terms of number of years spent working with the principal and the number of teachers in the school. In terms of professional seniority, the teachers' opinions on openness level have showed significant difference.
It has been observed that in teachers' perception with regard to school climate, there is a significant difference in favor of female teachers on sincerity level in terms of gender variable. In terms of number of years spent working with the school principal, however, no significant difference was established. In terms of professional seniority variable, a significant difference was observed in levels of being democratic and devoted to the school, success factors, sincerity, conflict and in the entire school climate scale It has been seen that there is a significant different in success factors levels in terms of number of teachers working in the school level.
In the study, in terms of principals' trust in teachers, the variables of competence, reliability, openness and cooperativeness as well as being democratic and devoted to school, success factors, conflict overall all score of the school climate scale have revealed an average level and significant relation, leadership and interaction scores have revealed a high level and significant relation, and finally sincerity scores have revealed a low level and significant relation. Moreover, it has been observed that competence and cooperativeness are significant predictors on being democratic and devoted to school, while competence, openness and cooperativeness are on leadership and interactions, reliability and cooperativeness are on success factors, competence is on sincerity and competence and cooperativeness are on conflict and school climate scale overall. It has been reported that, with these four variables, 19% of the total variation related to being democratic and devoted to school, 49% of the total variation related to leadership and interaction, 12% of the total variation related to success factors, 7% of the total variation related to sincerity, 10% of the total variation related to conflict and 34% of the total variation related to entire school climate scale are explained.
Conclusion and Discussion
At the end of the study, a significant relationship has been observed between the levels of scale for trust in teachers and entire school climate scale and its levels. Furthermore, it has been reported that different levels of scale for trust in teachers are significant predictors on school climate scale and its different levels. On the qualitative aspect of the study, however, it has been observed that all teachers and principals were of the opinion that the principals' trust in teachers had a positive effect on the school climate. In this respect, it was concluded that the results obtained from the quantitative aspect of the study were consistent with the qualitative results and therefore they may be generalized for a larger sample group. Similarly, Ayık, Savaş and Çelikel (2014) also observed an average level positive significant relation among the total scores related to teachers' perception of organizational climate and organizational trust. Moore (2001) reports that an environment with trust creates a positive climate, while environment without trust is one of the factors that may cause a negative climate. Zhang (2014) reveals at the end of the study that organizational trust levels have positive relations with all the levels of school climate.
Giriş
Yönetimde insan ilişkilerinin öneminin anlaşılmasıyla, örgüt içindeki psikolojik ortama yönelik çalışmalara yoğunlaşılmıştır. Bu durum örgütün psikolojik ortamını belirleyen örgüt iklimi kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Zhang ve Liu, 2010: 189) . Örgüt iklimi çalışmaları 1930'lu yıllarda başlamasına rağmen kavramsal olarak kullanılmaya başlanması ve ölçülmesine yönelik çalışmaların yapılması 1960'lı yılları bulmuştur (Yılmaz ve Altınkurt, 2013: 1) . 1960'lardan beri örgüt iklimi kavramı örgüt kuramcıları, araştırmacılar ve uygulayıcılar için çağdaş bir ilgi alanı olarak önem kazanmıştır Çağdaş bir ilgi alanı olmasının sebeplerinden biri iklim kavramının her şeyden önce örgütlerin kişi ve kişilik üzerine etkisini anlamaya yardımcı olmasıdır. Bir diğeri ise örgütlerdeki insan davranışlarının çok yönlü boyutlarının genel bir başlık altında düşünülmesine olanak sağlamasıdır (Ertekin, 1978: 18) .
Örgüt iklimi birçok etmene bağlı olarak belirlenen bir kavramdır. Bu etmenler hem bireysel ve örgütsel özellikleri hem de örgütün içinde yer aldığı çevresel özellikleri içerir. Diğer bir ifadeyle örgüt iklimi kavramı örgüte ve işgörenlere ait bir dizi özelliğe, yöneticilerin seçimine, yönetim felsefesine ve örgütün içinde yaşadığı fiziki ve sosyal çerçeveye bağlı olarak belirlenen bir kavramdır (Arslan ve Halis, 2000: 76) . Bu bağlamda bireylerarası ilişkilerin niteliğinin örgüt iklimini etkileyen bir etmen olduğu ve dolayısıyla bireyler arasındaki güvenin örgüt ikliminde önemli bir faktör olduğu ifade edilebilir (Martin, 2004: 9) . Örneğin açık bir örgüt ikliminin en önemli özelliği yüksek düzeyde güven iken kapalı okul ikliminde güven düzeyi düşüktür (Özdemir, Sezgin, Şirin, Karip ve Erkan, 2010: 214) . Bu açıdan örgüt ikliminin güveni geliştirebileceği ya da güvenin oluşumunu zorlaştırabileceği söylenebilir (Tschannen-Moran, 1998: 68; Tschannen-Moran, ve Hoy, 2000: 582) . Diğer yandan pozitif bir örgüt ikliminin oluşmasını sağlayan faktörlerden biri de güvendir (McMurray ve Don Scott, 2013 Örgütte güven düzeyinin yüksek olması pozitif bir örgüt ikliminin oluşmasına katkı sağlayarak işgören davranışlarının pozitif iklim ortamından olumlu yönde etkilenmesi sağlanabilir. Her iki olgunun da var olması ile işgörenlerin motivasyonu yüksek düzeylere ulaşacak, iş doyumu ve örgüte karşı bağılılık sağlanarak ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği ve eşgüdüm içinde işgörenlerin performansı önemli oranlarda artış gösterecektir. Bu durumun örgüte yansıması ise örgütsel etkinliğin ve etkililiğin artışı sonucunda ortaya çıkan verimlilik olacaktır. Böylece örgüt, misyon ve vizyonu öncülüğünde örgütsel amaç ve hedeflerine ulaşma adına önemli bir güç elde edecektir (Yaşar, 2005: 2) .
Güven
Güven konusundaki çalışmalar yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılmaya başlanmıştır. 1960'larda kişisel bir özellik olarak ele alınan güven, 1980'lerde aile yapısındaki temel değişiklikler ve boşanma oranlarının artışıyla birlikte kişilerarası ilişkileri açıklamak amacıyla üzerinde yoğunlaşılan bir kavram olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ve toplumun günlük yaşamındaki hızlı değişiklikler sonucu ise sosyoloji, ekonomi ve örgütsel çalışmalar gibi farklı alanlarda güven kavramı üzerinde çalışılmıştır (Tingle, 2011: 34-35) .
Araştırmacılar insanların neden güvendiğinin yanı sıra güvenin sosyal ilişkileri nasıl şekillendirdiği üzerinde durmuşlardır (Lewicki, McAllister ve Bies, 1998: 438) . Bir bireyin ya da grubun başka bir bireyin veya grubun sözlerinden, vaatlerinden, yazılı ve sözlü beyanlarından emin olabileceğine ilişkin bir beklenti olarak tanımlanan güven (Rotter, 1967: 651) insanın psişik yapısına ait bir özellik olmakla birlikte hem birileri tarafından güvenilir bulunmak hem de başkalarına güvenmek bakımından sosyolojik bir kavramdır (Başak, 2010: 56) . Bununla birlikte güven psikolojik bir durum ve bir davranış tercihi olarak da görülmektedir (Vineburgh, 2010: 21) . Schoorman, Mayer, ve Davis'e (2007:346-347 ) göre ise güven risk üstlenmektir. Çünkü güven karşılıklı değildir. Bir kişi karşıdakine güvenebilir ama karşıdaki ona güvenmeyebilir. Güvenen kişi güvendiği kişinin davranışlarını kontrol etmez, ancak güvendiği kişi onun yararına ve zarına davranma şansına sahiptir. Yani birey karşıdakinin güvenilir davranabileceğini düşünür ancak karşıdaki ona zarar verici davranışlar gösterebilir. Bu açıdan güven başka birine karşı savunmasız kalma istekliliğidir (Ribbers, 2009: 7) .
Kişilerarasındaki ilişkilerde önemli bir kavram olan güvene yönelik farklı alanlarda çalışmalar yapılmış ve güvenin kişilerarasındaki ilişkilere olan etkileri incelenmiştir. Son zamanlarda ise örgütsel araştırmalarda güvenin etkilerine ve güvenin nasıl oluştuğunu açıklamaya odaklanılmıştır (Lewicki ve diğerleri, 1998: 438) . Alanyazında en sık vurgulanan noktalardan biri ise güvenin örgüte etkisidir. Güven kavramının örgütün sürdürülebilir başarısında oldukça önemli bir rolü olduğu vurgulanmakta (Halis, Gökgöz ve Yaşar, 2007: 188) ve örgüt bilimcileri güvenin örgütlerin etkili işleyişinde önemli olduğu konusunda anlaşmaktadır (Paine, 2007: 27) . Bununla birlikte araştırmalarda güvenin örgütlerde ve örgütteki bireysel düzeydeki kontrol üzerinde etkili olduğu (Mc Allister, 1995: 24) , güvenin takımın etkili işleyişinde ve takım performansının başarısında önemli bir rolü olduğu (Webber, 2008: 746) ve güveni iyi işleyen bir örgüt için etkili iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesinde gerekli bir bileşen olduğu belirtilmektedir (Yeh, 2007: 53) . Ayrıca güven, stratejik esnekliği arttır ve örgütsel uyumu sağlar. Bu bağlamda güven örgütler içindeki ilişkiler için hayati önem taşır (Smith ve Birney, 2005: 472) .
Örgüt içi güven düzeyi yüksek olan örgütlerin düşük olan örgütlere oranla daha başarılı, uyumlu ve yenilikçi olduğu vurgulanmaktadır (Huff ve Kelley, 2003: 82) . Çünkü güvenin olduğu örgütlerde insanlar kendilerini daha huzurlu hissederler ve enerjilerini kendilerini korumak yerine örgütsel amaçları gerçekleştirmek için harcarlar (Tschannen-Moran, 2001: 313) . Bu açıdan güvene dayalı okul ortamı eğitsel başarıyı artırabileceği gibi okul içinde çalışanların daha mutlu ve huzurlu olmalarını da sağlayacaktır. Yüksek güven düzeyine sahip bir okulda değişim, gelişim, yenilik gibi çalışmalar daha hızlı gerçekleşebilecektir (Gökduman, 2012: 18) . Bununla birlikte öğretmenlerin mesleki bazı sırlarını, başarılı öğretim stratejilerini, derslerde kullandıkları etkili materyalleri paylaşmaya istekli olmaları; okul merkezli yönetim, katılımcı karar alma ve öğretmenlerin yetkilendirilmesi, ailelerin okul yönetimine katılması gibi yeni yönetim biçimleri ve yaklaşımları güvene dayanmaktadır (Özer, Demirtaş, Üstüner ve Cömert, 2006: 107) . Bu bağlamda güven olgusunun eğitim örgütlerinde önemli bir konumda bulunduğu söylenebilir. Çünkü eğitim örgütlerinde insan öğesi baskındır ve güven insanları bir arada tutup bunlar arasındaki ilişkinin bir sonucudur (Yılmaz, 2006: 65) . Güven okullarda üretken grup ilişkilerinin ve kişilerarası ilişkilerin gelişmesinin anahtar unsuru olmakta ve araştırma sonuçları okulda güven ile okulun akademik verimliliği arasında ilişki olduğunu göstermekte (Bökeoğlu ve Yılmaz, 2008: 214) ; okulun etkililiği için öğretmenlerin birbirlerine, yöneticilerine (Hoy, Sabo ve Barnes, 1996) ve yöneticilerin ise öğretmenlerine güvenmeleri gerektiği vurgulanmaktadır (Kratzer, 1997) .
Örgüt İklimi
Etimolojik yönden iklim sözcüğü Yunanca'dan gelmektedir ve eğilim anlamını taşır. Bu sözcük yalnız ısı ve basınç gibi fiziksel olayları anlatmaz, aynı zamanda örgüt üyelerinden birinin iç çevreyi nasıl betimlediğini de anlatan psikolojik bir anlamı vardır (Ertekin, 1978: 19) . Bu açıdan çalışanların örgütün psikolojik ortamına ilişkin algı benzerlikleri örgütsel iklimi belirleyen temel faktördür. Söz konusu benzerlikler, bir örgütün iklimini diğerinden ayıran özellikleri oluşturur. Bu durum aynı zamanda her örgütün kendine özgü iklim veya psikolojik çevreye sahip olduğunu gösterir (Tutar ve Altınöz, 2010: 196-197) .
Kabaca bir örgütün kişiliği olarak ifade edilebilen örgüt ikliminin (Hoy, Tarter ve Kottkamp, 1991: 3) alanyazında farklı şeklilerde tanımlandığı görülmektedir. Örneğin Ertekin (1978: 19-20) örgüt iklimini örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan örgüte egemen olan tüm özellikler dizisi; Arslan (2004: 204) örgütü diğer örgütlerden ayırarak ona belli bir kimlik kazandıran, örgütteki personel tarafından algılanan ve onların davranışları üzerinde etkide bulunan bireysel, örgütsel ve çevresel özellikler bütünü; Zhang ve Liu (2010: 190) ise örgüt üyelerinin çalışma ortamına ilişkin algıları olarak tanımlanmıştır.
Alanyazında farklı şekillerde tanımlanan örgüt ikliminin aynı zamanda farklı şekillerde de sınıflandırıldığı görülmekle birlikte genel olarak açık ve kapalı iklim türlerine yer verilmektedir. Açık örgüt ikliminde; örgütteki bireyler arasında samimi ilişkiler (Hoy ve diğerleri, 1991: 33; Sweetland ve Hoy, 2000: 706) , yüksek derecede birlik duygusu, ileri ölçüde göreve dönüklük ve anlayış bulunur (Taymaz, 2009: 75) . Yönetici ve çalışanlar büyük bir uyum içindedir. Çalışanlar birbiriyle çatışmadan çalışırlar, arkadaşça geçinirler, ancak aşırı derecede samimi olma gereksinimi duymazlar, iş doyumu içerisindedirler, zorlukları ve düş kırıklıklarını yenebilecek derecede güdülenmişlerdir, moralleri yüksek olup görevlerini büyük bir gayret ve keyifle yaparlar (Peker, 1993: 28) , bireyler arasında yüksek güven bulunur (John ve Taylor, 1999: 30; Sweetland ve Hoy 2000: 706) ve insan ilişkileri niteliklidir (John ve Taylor, 1999: 30) .
Kapalı örgüt ikliminde ise bireyler arasında düşük düzeyde birlik duygusu ve göreve dönüklük, kopukluk ve sınırlı bir anlayış vardır (Taymaz, 2009: 75) . Çalışanlar birlikte çalışmadıkları için grup başarıları düşüktür. Çalışanların moralleri düşük olup arkadaşça davranışları görülmez. Yönetici ise emredici olup her şeyin kendi düşündüğü ve emrettiği doğrultuda yapılmasını ister, çalışanlarla mesafeyi korur ve onlara rehberlik yapmaz. Yönetici her ne kadar çalışmayı vurgulasa da kendisi örnek teşkil etmediği için çalışanları güdüleyemez ve tutarsız olduğu için beklenen başarıya ulaşamaz (Peker, 1993: 30) . Yöneticinin bu olumsuz davranışları çalışanlarda isteksizlik ve ilgisizlik oluşmasına sebep olur. Bireyler yapmacık tavırlar sergilerler, samimiyetsizdirler ve güvensizlik yaygındır (Sweetland ve Hoy, 2000: 706) . Ayrıca bölücü, ilgisiz, hoşgörüsüz, samimiyetsiz olup birbirlerine ve yöneticilerine saygı göstermezler. Yönetici desteklenmeyen, sert, engelleyici, kontrol edici ve yönlendirici olup çalışanları gereksiz ve rutin işlerle meşgul ettirir (Hoy ve diğerleri, 1991: 34) .
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul iklimine etkisini belirlemektir. Bu amaçla ''Okul müdürlerinin öğretmenlere güveni okul iklimini nasıl etkilemektedir?'' sorusuna yanıt aranmaktadır. Keşfedici karma yöntem kullanılan bu araştırmanın nitel boyutuna ilişkin alt problemler aşağıda belirtilmiştir:
1. Katılımcıların (müdürler-öğretmenler), okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin görüşleri nelerdir? 2. Katılımcıların (müdürler-öğretmenler), okul iklimine (olumlu-olumsuz) ilişkin görüşleri nelerdir? 3. Katılımcıların (müdürler-öğretmenler), okul müdürlerinin öğretmenlere güvenini etkileyen kişisel etmenlere (cinsiyet, mesleki kıdem, okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre, okuldaki öğretmen sayısı) ilişkin görüşleri nelerdir?
4. Katılımcıların (müdürler-öğretmenler), okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul iklimine etkisine ilişkin görüşleri nelerdir?
Araştırmanın nicel boyutuna ilişkin alt problemler ise aşağıda belirtilmiştir:
1. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin algıları ne düzeydedir? 2. Öğretmenlerin, okul iklimine ilişkin algıları ne düzeydedir? 3. Öğretmenlerin, okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin algıları; a) cinsiyet, b) okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre, c) mesleki kıdem ve d) okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 4. Öğretmenlerin, okul iklimine ilişkin algıları; a) cinsiyet, b) okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre, c) mesleki kıdem ve d) okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 5. Öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin algıları okul iklimine ilişkin algılarını anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?
Yöntem
Bu araştırmada, keşfedici karma yöntem kullanılmıştır. Creswell'e (2008: 543) göre keşfedici karma yöntemde önce bir olguyu keşfetmek için nitel veriler toplanır sonra nitel verilerdeki ilişkileri açıklamak için nicel veriler toplanır. Bu yöntemde bir olguyu keşfetmek için temalar tespit edilir, sonra bir araç geliştirilir ve son olarak bu araç test edilir. Araştırmacılar bu yöntemi çalışılan nüfus için geçerli veya bilinen araçlar, değişkenler ve ölçümler olmadığında kullanırlar. Creswell'e (2013: 226) göre bu stratejinin amacı özel evren için daha iyi ölçme yöntemlerini geliştirmek ve birkaç bireyden toplanan verilerin evrene genellenip genellenmeyeceğini görmektir. Bu araştırmada da öncelikle nitel araştırma yapılmış, nitel araştırmadan elde edilen veriler incelenmiş ve bu veriler sonucu "Okul Müdürlerinin Öğretmenlere güvenini belirleme ölçeği -öğretmen formu" ve "okul iklimi ölçeği" geliştirilmiştir. Ayrıca araştırmanın nicel boyutuyla nitel boyutta elde edilen bilgilerin daha geniş bir örneklem grubuna genellenip genellenemeyeceği belirlenmiştir.
Bu araştırmanın nitel boyutu nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseniyle yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda kullanılacak yöntemler ise araştırma soruları temel alınarak belirlenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ve okul iklimine ilişkin algı düzeyinin belirlemesinde genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretmenlere olan güvenine ve okul iklimine ilişkin algılarının cinsiyet, okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre, mesleki kıdem ve okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkenleri açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde nedensel karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Diğer yandan öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul iklimine etkisine ilişkin algılarını incelemek üzere ise ilişkisel desen kullanılmıştır.
Örneklem
Araştırmanın nitel boyutundaki çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilen 27 öğretmenden ve 24 müdürden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki katılımcı öğretmenlerin 12'si kadın, 15'i erkek; 8'i 1-10 yıllık, 12'si 11-20 yıllık, 7'si 21 ve üstü yıllık mesleki kıdeme sahip; 2'si Fen ve Teknoloji, 1'i Beden Eğitimi, 4'ü Rehberlik, 1'i Müzik, 1'i Teknoloji ve Tasarım, 2'si Türk Dili ve Edebiyatı, 1'i Felsefe, 9'u Sınıf Öğretmenliği, 2'si İlköğretim Matematik, 1'i Coğrafya, 1'i Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 1'i Kimya, 1'i Bilişim Teknolojileri branşında; 9'u ilkokulda, 9'u ortaokulda ve 9'u lisede görev yapmaktadır. Katılımcı müdürlerin ise 2'si kadın, 22'si erkek; 4'ü 1-10 yıllık, 11'i 11-20 yıllık, 9'u 21 ve üstü yıllık mesleki kıdeme sahip; 8'i 1-10 yıllık, 13'ü 11-20 yıllık, 3'ü 21 ve üstü yıllık yöneticilik kıdemine sahip; 1'i Rehberlik, 2'si Türk Dili ve Edebiyatı, 8'i Sınıf Öğretmenliği, 2'si İlköğretim Matematik, 2'si Coğrafya, 2'si Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 3'ü Türkçe, 3'ü Sosyal Bilgiler, 1'i Tarih branşında; 8'i ilkokulda, 8'i ortaokulda ve 8'i lisede görev yapmaktadır.
Araştırmanın nicel boyutuna ilişkin örneklemi ise, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen 600 öğretmenden oluşmaktadır. Tabakalı örnekleme yönteminde araştırma bulguları açısından önemli farklılıklar getirebileceği düşünülen değişkenlere göre evren alt tabakalara ayrılır. Bu bağlamda alanyazında güvenin okul büyüklüğü açısından farklılaştığını belirleyen çalışmalar (Bilgiç ve Gümüşeli, 2012; Bökeoğlu ve Yılmaz, 2008; Çağlar, 2011; Özer, 2013; Polat, 2007; Yılmaz, 2006) 
Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanmadan önce ilgili alanyazın taraması yapılmış ve araştırmacılar tarafından görüşme formunda yer alacak sorular oluşturulmuştur. Görüşme formunun okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul iklimine etkisini saptama amacına uygunluğunu belirlemek için 2 uzman görüşüne başvurulmuş olup uzman görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılarak 6 soruluk öğretmen ve müdür görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmanın ilk görüşmeleri, araştırmanın planlanması aşamasında tasarlanamayan veya gözden kaçan herhangi bir sorunun olup olmadığının sınanması ve önceden alınacak önlemlerle araştırmanın sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi amacıyla pilot görüşmeler olarak 4 öğretmen ve 2 okul müdürü ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda görüşme formundaki soruların uygun olduğu belirlenmiştir.
Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği -Öğretmen Formu" ve "Okul İklimi Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçekler, araştırmanın nitel bölümünde yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla öğretmenler ve okul müdürleri ile yapılan görüşmeler sonucu elde edilen nitel verilerden, güven ve iklim konusuna yönelik alanyazın taramasından yararlanılarak, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak oluşturulmuştur. Araştırmada kapsam geçerliliği için uzman görüşleri, yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, güvenirlik çalışması için ise iç tutarlılıkta Cronbach Alpha güvenirliği ve madde-toplam korelasyonları, zamana karşı iç tutarlılıkta test-tekrar test korelasyonu kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 264, doğrulayıcı faktör analizi 242 öğretmenden toplanan verilerle yapılmıştır. Ölçeklerin zamana karşı tutarlılığını belirlemek için 28 öğretmene iki hafta arayla uygulanan ölçeklerden elde edilen verilerle analiz yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği'nin "yeterlik, itimat edilirlik, açıklık ve yardımseverlik" olarak 4 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu ölçekte Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı yeterlik boyutu için ".916", itimat edilirlik boyutu için ".861", açıklık boyutu için ".793" ve yardımseverlik boyutu için ".755" olarak hesaplanmıştır. Okul iklimi ölçeğinin ise "demokratiklik ve okula adanma, liderlik ve etkileşim, başarı etkenleri, samimiyet ve çatışma" olarak 5 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Bu ölçekte Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı demokratiklik ve okula adanma boyutu için ".908", liderlik ve etkileşim boyutu için ".897", başarı etkenleri boyutu için ".753", samimiyet boyutu için ".852" ve çatışma boyutu için ".730" olarak hesaplanmıştır.
Ölçeklerde yer alan her madde, puan değeri olarak "1 = Hiçbir Zaman", "2 = Nadiren", "3= Bazen", "4 = Çoğunlukla", "5 = Her Zaman" seçeneklerinden oluşan, Likert tipi bir ölçek üzerinden değerlendirilmektedir. Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeğinde toplamda 18 madde bulunup bunlardan 4 tanesi ters maddedir. Yeterlik boyutunda 7, itimat edilirlik boyutunda 4, açıklık boyutunda 4 ve yardımseverlik boyutunda 3 madde bulunmaktadır. Okul iklimi ölçeğinde toplam 23 madde olup bunlardan 4'ü ters maddedir. Demokratiklik ve okula adanma boyutunda 6, liderlik ve ekileşim boyutunda 6, başarı etkenleri boyutunda 4, samimiyet boyutunda 3 ve çatışma boyutunda 4 madde bulunmaktadır.
Verilerin Toplanması
Bu araştırmanın nitel verileri müdürler ve öğretmenlerle yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır. Her bir görüşmenin başında katılımcıların, demografik özellikleri not edilmiştir. Daha sonra görüşmelere başlanmıştır. Yapılan görüşmeler yaklaşık olarak 40 dk. sürmüştür. Bu görüşmeler sırasında veriler katılımcılardan izin alınmak suretiyle not alınarak toplanmıştır. Veriler toplanırken geçerlik ve güvenirliği sağlamak adına katılımcıların etkilenmemesi için yönlendirilmemelerine ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerine özen gösterilmiştir. Araştırmanın nicel verileri ise Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Adıyaman Valiliği'nden alınan ve araştırma uygulamalarının yapılabileceğine ilişkin "Valilik Oluru" aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmacı tarafından örneklemdeki okullarda görev yapan öğretmenlere ölçekler dağıtılmış ve toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmanın nitel verilerinin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada öncelikle, her bir görüşme formu öğretmenler için Ö1, Ö2… ve müdürler için M1, M2… şeklinde kodlanmıştır. Görüşme formunda yer alan sorulara verilen yanıtlar araştırmacılar tarafından titizlikle irdelenmiş ve tümevarımcı bir yaklaşımla, önceden belirlenen bir kod içeriği olmadan ifadelerin özüne bağlı kalınarak kodlamalar yapılmıştır. Kodlama yapılırken ifade sıklığının belirlenmesine dikkat edilmiştir. Kodlar bir araya getirilerek benzerlikleri ve farklılıkları incelenmiş, birbirine benzer kodlar arasında ortak yönler bulunarak temalar oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2011) .
Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik çok önemli bir konuma sahiptir. Güvenirlik, araştırmacının aynı konuya ilişkin olarak aynı veya benzer yöntemler kullanılarak aynı veya benzer sonuçlara ulaşmasını gerektirir (Brink, 1993: 35) . Nitel araştırmada kabul edilebilir bir güvenirlik düzeyi sağlanmadan elde edilen ölçümler anlamsız olur (Neuendorf, 2002: 12) . Güvenilir sonuçlar elde etmek için farklı kişilerin aynı metine dayalı yaptığı kodlamaların ve temaların tutarlı olması gerekir ve sınıflandırma işleminin birden fazla kişi tarafından yapılması araştırmanın güvenirliğinin değerlendirilmesine olanak sağlar (Weber, 1990) . Bu bağlamda verilerin kodlanması ve temaların oluşturulması araştırmacı ve Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapan bir başka kişi tarafından birbirlerinden bağımsız şekilde yapılarak karşılaştırılmıştır. Böylelikle araştırmanın iç güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla Miles ve Huberman (1994: 64) tarafından önerilen formül (güvenirlik = görüş birliği/görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılarak araştırmacılar arasındaki uyuşum oranı 0.96 olarak bulunmuştur. Miles ve Huberman'a (1994: 64) göre araştırmacılar arasındaki uyuşum oranı %90 ve üzeri olduğunda çalışmanın güvenirliği istenen düzeye ulaşmış olmaktadır. O halde, bu araştırmanın iç güvenirliğinin sağlanmış olduğu söylenebilir. Daha sonra, bağımsız olarak oluşturulan kodlarda ve temalarda farklılık görülen noktalarda başka bir kişinin görüşüne başvurularak kodların ve temaların son hali belirlenmiş olup okuyucunun anlayabileceği bir dille tanımlanmıştır. Nitel verinin belirli düzeyde sayılara indirgenmesi mümkün olduğundan kodlara ve temalara ilişkin frekanslar hesaplanmıştır. İfadelerin ilk elden okuyucuya sunulmasına, araştırmacının kendi görüş ve yorumlarını katmamasına özen gösterilerek katılımcılara ait bireysel ifadelere yer verilmiş ve böylelikle araştırmanın dış geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları ve yorumlar araştırmada görüşme yapılan 2 müdür ve 2 öğretmen ile paylaşılarak katılımcı teyidi alınmıştır. Hem katılımcı teyidinin alınması hem de soruların oluşturulması aşamasında uzman görüşüne başvurulmasıyla araştırmanın iç geçerliği artırılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın dış güvenirliğini sağlamak amacıyla tüm veri toplama araçları, ham veriler, verilerin analiz aşamasında yapılan kodlar, notlar ve çıkarımlar talep edilmesi durumunda veya gelecekte yapılacak benzer bir araştırma ile karşılaştırmaların yapılabilmesi amacıyla saklanmıştır.
Araştırmanın nicel verilerinin analizinde öncelikle bağımlı değişkenlere ait puanların bağımsız değişkenlerin alt birimlerine ait gözeneklerdeki dağılımı normallik sayıltısı açısından incelenmiştir. Yapılan incelemede bağımsız değişkenlerin her bir alt birimine ait bağımlı değişken puanlarının Çarpıklık (Skewness) değerlerinin -1.705 ile .931, Basıklık (Kurtosis) değerlerinin ise -.952 ile 3.343 arasında değiştiği görülmüştür. Normallik varsayımı için değişkenlerin çarpıklık değerinin 3'den, basıklık değerinin ise 10'dan büyük olmaması gerektiğine dair (Kline, 2011: 63) kabul dikkate alınarak verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir. Bu açıdan araştırmada parametrik istatistikler kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmanın alt problemleri doğrultusunda betimsel istatistik analizleri, t-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırmada katılımcıların ölçeklerden almış oldukları puanlara ilişkin aritmetik ortalamalarının yorumlanmasında kullanılan puan aralıklarının belirlenmesinde,"Aralık Genişliği (a)= Dizi Genişliği / Yapılacak Grup Sayısı" formülü (Tekin, 2003: 262) 
İnsanların birbirlerine güven duyduğu, dedikodu yapmadığı, sevgi ve saygının hakim olduğu bir okuldur (Ö5).

Okul personelinin işbirliği ve dayanışma içerisinde olduğu, herkesin okulun başarısı için gayret gösterdiği, iyi iletişim kurduğu, kararların ortaklaşa alındığı, öğretmen ve müdürlerin samimi olduğu bir ortam (M1).
Olumsuz okul iklimine ilişkin öğretmenlerin ve müdürlerin görüşlerinde "Kişilerarası ilişkiler
Müdür okuldaki eski öğretmenine daha çok güvenir, yeni geleni anlamaya ve çözmeye çalışır. Öğretmen sayısının, mesleki kıdemin ve cinsiyetin öğretmene olan güvenini etkileyeceğini düşünmüyorum (Ö2).
Çok kalabalık olan okullarda insanların ilişkileri daha zayıftır. Okuldaki öğretmen sayısının az olduğu okullarda ise ilişkiler daha samimi ve gruplaşma yoktur. Bu nedenle kalabalık okullarda öğretmene güven azalır. Mesleki kıdemi fazla olan öğretmenler daha güvenilir olarak görülür. Birlikte görev yapılan süre etkilemez. Cinsiyet konusunda ise hala feodal bir yapıya sahip toplum olduğumuz için erkeklere olan güvenimiz daha fazladır (M24).
Öğretmenler ile müdürler okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul iklimine bireysel (Öğrt.n=22, Mdr.n=20) ve örgütsel (Öğrt.n=19, Mdr.n=18) olarak olumlu etkileri olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin ve müdürlerin ifade ettikleri bazı düşünceler aşağıda verilmiştir:
Tüm insani ilişkilerde olduğu gibi, bire bir özel ve tüzel ilişkilerde olduğu gibidir. Bir bakıma etki tepki ilişkileri ile ilişkilendirilebilir. Hülasa okul müdürünün bana olan güveni okul iklimini olumlu yönde etkiler. Bu etkileşim suya atılan taş gibidir, halkalar olumlu yayıldıkça özelde beni, genelde tüm okul iklimini olumlu etkiler. Okulda mutlu bir ortam bulunur, öğretmen işe severek gelir ve okulu sahiplenir ve okul başarısı artar. Ö3).
Öğretmenlere olan güven okul iklimini %100 etkiler. Öğretmenlere güvenilirse huzurlu bir çalışma ortamı oluşur ve öğretmenler kendilerini okula ait hissedebilirler, öğretmen kendisinin önemsendiğini düşünür, performansı artar (M24).
Nicel Boyuta Yönelik Bulgular
Okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin öğretmenlerin algı düzeyini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo 4'teki bulgular, okul müdürlerinin öğretmenlere güveni ölçeğinin toplamı ile (t(598)= -3.035, p<.05), güvenin yeterlik (t(598)= -2,338, p<.05) ve açıklık boyutlarına (t(598)= -4,716, p<.05) ilişkin öğretmenlerin algılarında cinsiyet açısından erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılığın bulunduğunu göstermektedir. Okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin öğretmenlerin algılarında okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin öğretmenlerin algılarında mesleki kıdem değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 5'te verilmiştir. Tablo 5'teki bulgular, okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin öğretmenlerin algılarında mesleki kıdem açısından açıklık boyutunda anlamlı farklılığın bulunduğunu (F(4,595)= 2,463, p<.05) göstermektedir. Açıklık boyutundaki farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre kıdemi 1-20 yıl olan grup ( ̅ = 9.82 ) ile kıdemi 11-15 yıl olan( ̅ = 11.00 ) gruplar arasında kıdemi 11-15 yıl olan grup ( ̅ = 11.00 ) lehine, kıdemi 21 yıl ve üzeri olan grup ( ̅ = 11.17 ) ile kıdemi 1-5 yıl ( ̅ = 9.82 ) ve 16-20 yıl olan ( ̅ = 10.09) gruplar arasında kıdemi 21 yıl ve üzeri olan grup ( ̅ = 11.17 ) lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin öğretmenlerin algılarında okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. Tablo 6'daki bulgular, okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında cinsiyet değişkeni açısından samimiyet boyutunda (t(598)=3.519, p<.05) kadın öğretmenler lehine anlamlı farklılığın bulunduğunu göstermektedir. Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında mesleki kıdem değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 7'de verilmiştir. Tablo 7'deki bulgular okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında mesleki kıdem değişkeni açısından demokratiklik ve okula adanma (F(4, 595)= 6.718, p<.05), başarı etkenleri (F(4, 595)= 6.087, p<.05), samimiyet (F(4, 595)= 3.485, p<.05), çatışma (F(4, 595)= 6.693, p<.05) ve ölçeğin tamamında (F(4, 595)= 5.494, p<.05) anlamlı farklılığın bulunduğunu göstermektedir. Tablo 8'deki bulgular okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkeni açısından başarı etkenleri boyutunda anlamlı farklılığın bulunduğunu (Welch(4, 138.771)= 5.631, p<.05) göstermektedir. Başarı etkenleri boyutunda gruplar arası farklılığın hangi gruplar arasında bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan Dunnett's C testi sonuçlarına göre okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkeni açısından B( ̅ = 16.34) ile D( ̅ = 15.01) ve E( ̅ = 15.35) arasında B( ̅ = 16.34) lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. Öğretmenlerin okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin algılarının okul iklimine ilişkin algılarını anlamlı bir şekilde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla yapılan analiz sonuçları Tablo 9'da verilmiştir. Tablo 9'daki bulgular incelendiğinde yeterlik, itimat edilirlik, açıklık ve yardımseverlik değişkenlerinin birlikte demokratiklik ve okula adanma, başarı etkenleri, çatışma ve okul iklimi ölçeğinin tamamının puanları ile orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki verdiği; liderlik ve etkileşim puanları ile yüksek düzeyde ve anlamlı bir ilişki verdiği; samimiyet puanları ile düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki verdiği görülmektedir. Ayrıca yeterlik ve yardımseverliğin demokratiklik ve okula adanma üzerinde; yeterlik, açıklık ve yardımseverliğin liderlik ve etkileşim üzerinde; yeterlik, itimat edilirlik ve yardımseverliğin başarı etkenleri üzerinde; yeterliğin samimiyet üzerinde; yeterliğin ve yardımseverliğin çatışma ve okul iklimi ölçeğinin tamamı üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu görülmüştür. Bu dört değişkenin birlikte, demokratiklik ve okula adanmaya ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 19'unu, liderlik ve etkileşime ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 49'unu, başarı etkenlerine ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 12'sini, samimiyete ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 7'sini, çatışma ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 10'unu, okul iklimi ölçeğinin tamamı ilişkin toplam varyansın yaklaşık % 34'ünü açıkladığı saptanmıştır.
Tablo 6. Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarının cinsiyet değişkeni açısından analizi
Tablo 7. Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarının mesleki kıdem değişkeni açısından analizi
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırmada okul müdürlerinin öğretmene güvenme gerekçelerine ilişkin öğretmenlerin ve okul müdürlerin görüşlerindeki ortak tema ve kodlardan yola çıkarak "Çalışma disiplini" teması altında ders esnasında ders dışı faaliyetlerle ilgilenmeyen, derse zamanında girip-çıkan, nöbet görevini tam olarak gerçekleştiren, müdürüyle fikir paylaşımında bulunan, okul için ekstra çaba gösteren, sorumlu olan; "Yeterlilik" teması altında alan bilgisi, formasyon, etkili iletişim kurabilme, verilen görevi başarabilme, başarılı olma, problemlere çözüm üretebilme yeterliliği olan; "Kişisel değerler" temasında dürüst, tutarlı, dedikodu yapmayan, samimi, iyi niyetli, açık sözlü, anlayışlı, sır saklayan, saygılı ve iyi niyeti suistimal etmeyen öğretmenlerin okul müdürlerinin güvenini kazanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Gabarro (1978) yönetici-ast güveninde öne çıkan faktörlerden birinin yeterlilik olduğunu belirlemiştir. Bir diğeri ise bireylerin karakterleriyle ilgilidir. Karakter özelliklerinden kaynaklanan güven unsurlarında ise dürüstlüğe, tarafsızlığa, yardımseverlik dürtülerine, iyi niyetliliğe, öngörülebilirliğe (Akt. Colquitt, Scott ve Lepine, 2007: 910) , karşıdaki kişinin niyet ve amaçlarının olumluluğuna, davranışlarında gösterdiği tutarlılığa, bilgiyi saklamama anlamında açıklığına ve özel bilgiyi koruma anlamında ketumluğuna gönderme yapılmaktadır (Sağlam Arı, 2011:108) . Knoll ve Gill (2011) ise asta, üste ve meslektaşlara güveni incelediği araştırmasında güvenen-güvenilen ilişkisinde yeterliliğin, yardımseverliğin ve dürüstlüğün önemli olduğunu bulmuştur. Bir başka araştırmalarında da yeterliliğin ve dürüstlüğün asta güvende önemli olduğunu belirlemişlerdir (Knoll ve Gill, 2008; akt. Yakovleva, Reilly ve Werko, 2010: 80) . Werbel ve Henriques'e (2009) göre ise asta güven, astın üstün taleplerini yerine getirmesinden etkilenmekte olup astın yararlanılabilirliği ve anlayışlılığı asta güvende önemlidir. Buna göre ast ne kadar yararlanılabilir ve anlayışlı ise o kadar güvenilirdir.
Okul müdürlerinin öğretmene güven/güvensizlik göstergelerine ilişkin öğretmenlerin ve okul müdürlerinin görüşlerindeki ortak tema ve kodlardan yola çıkarak "Davranışsal göstergeler" teması altında okul müdürlerinin öğretmenlere güvenini ve güvensizliğini sözleriyle ifade ettikleri, jest ve mimikleriyle belirttikleri, güvendikleri öğretmenleri sık sık kontrol etmezken güvenmedikleri öğretmenleri sık sık kontrol ettikleri, güvendikleri öğretmenler için inisiyatif kullandıkları, onlara önemli görevler verdikleri, karar sürecine kattıkları, ödüllendirdikleri, görevine ilişkin konularda uyarılarda bulunmadıkları, olumlu iletişim kurdukları, yetki verdikleri, destekledikleri; "Duyuşsal göstergeler" teması altında güvendikleri öğretmenlere ilgi gösterdikleri, fikirlerine değer verdikleri, özel bilgileri paylaştıkları, onlara karşı anlayışlı oldukları, saygı gösterdikleri ve sözlerine inandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Benzer şekilde Brower, Lester, Korsgaard ve Dineen'e (2008: 9) göre astın bir görevi başarılı bir şekilde gerçekleştireceğine inanmak yöneticinin astına güvenini gösterir. Yönetici güvendiği astına önemli görevler verirken güvenmediği astına vermez, çünkü güvendiği astının o görevi işinin ehlice ve özenle yapacağına itimat eder. Güvenmedikleri astların ise dürüstlüklerine ve yeterliliklerine karşı düşük beklentiye sahip olurlar. Güvenmediği astın yetersizliğinden korunmak ve işten kaytarmasına engel olmak için onu yakından kontrol ederler ve ona karşı hoşgörülü davranmazlar. Polatoğlu'na (1988: 87) göre üstün astlara belirli sınırlar içerisinde kendi başlarına hareket etme olanağı tanıması, örgütle ilgili kararlar alırken onların görüşlerini almaya özen göstermesi astın üstünün kendisine güvendiğini ve görüşlerine önem verdiğini düşünmesini sağlamaktadır. Lau, Liu ve Fu (2007) yöneticinin asta güvendiğinde asta daha fazla sorumluluk verdiğini, daha fazla desteklediğini, daha fazla danıştığını ve önemli bilgileri paylaştığını belirtirken, Bauer ve Green (1996) astına güvenen üstün astına daha fazla yetki verdiğini ve işini gerçekleştirirken daha özerk olma gibi bir takım ödüller sağladığına değinmiştir. Gomez ve Rosen (2001: 54) ise astına güvenen yöneticilerin güvendikleri astlara karşı daha fazla bilgilendirme, hoşgörülü olma ve takdir etme gibi ayrıcalıklı davranışlar sergilediğini belirtmektedir. Turan'a (1998: 32) göre ise astına güvenmeyen yöneticiler sert, otoriter, kontrole dayalı davranışlar sergiler, astlarını desteklemezler ve astlarını gereksiz evraklarla meşgul ederler.
Olumlu okul iklimine ilişkin öğretmenler ile okul müdürlerinin görüşlerindeki ortak tema ve kodlardan yola çıkarak "Kişilerarası ilişkiler" teması altında işbirliğinin, yeterli iletişimin, güvenin, saygının, sevginin, anlayışın; "Sonuç göstergeleri" temasında ortak amaca yönelik çalışmanın ve istekli çalışmanın; "Yönetimsel göstergeler" temasında ortak karar vermenin bulunduğu, yönetimin adil olduğu; "Çalışma ortamı" temasında rahat çalışma ortamının olduğu okulların olumlu iklime sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde Uysal ve Aydemir'e (2014 : 1558 göre çalışanların birbirine güvenmesi, yöneticinin motive edici ve yapıcı davranışları, ödüllendirme sistemi, çalışanlar arasındaki samimiyet gibi faktörler çalışanlarda örgüt iklimine yönelik olumlu algılar oluşturmaktadır. Turan'a (1998) göre olumlu bir iklimde ilişkilerin kesintiye uğraması, araya mesafe koyma, engelleme, üretime vurgu yapma ve saldırganlık oranı düşük iken neşe, samimiyet ve saygı oranı yüksektir. Freiberg (1998) olumlu bir okul ikliminin çalışanların performansını ve moralini arttırdığını belirtirken (Akt: Kelley, Thornton ve Daugherty, 2005: 19) , Bulach ve Malone (1994) okuldaki değişimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağladığını belirtmiştir. Gonder ve Hymes' e (1994) göre olumlu iklimde örgüt üyeleri birey olarak değerli olduklarını hissederler ve örgütsel başarıya katkıda bulunurlar. Olumlu bir okul iklimine sahip okulda dayanışma, ilgilik, akademik gelişim, sosyal gelişim, iletişim ve katılım fırsatları bulunur. Ellis'e (1988) göre ise öğretmenler kendini işine adamış olur, işbirlikli olarak çalışırlar, örgütteki bireyler birbirlerine güven duyar, karşılıklı saygı bulunur, birbirlerine yardımcı olurlar, öğretmenler ve yöneticiler birbirlerini desteklerler.
Olumsuz okul iklimine ilişkin öğretmenler ile okul müdürlerinin görüşlerindeki ortak tema ve kodlardan yola çıkarak "Kişilerarası ilişkiler" temasında güvensizliğin, çatışmanın, dedikodunun, çıkarcılığın, gruplaşmanın, saygısızlığın olduğu, işbirliğinin bulunmadığı; "Sonuç göstergeleri" temasında başarısızlığın bulunduğu, çalışanların isteksiz çalıştıkları ve görevlerin aksadığı; "Yönetimsel göstergeler" temasında yönetimin otoriter olduğu ve adil olmadığı ortamlarda okul ikliminin olumsuz olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde Ellis'e (1988) göre olumsuz bir okul ikliminde öğretmenler arasında düşmanca tavırlar gözlenir, öğretmenler öğrencilere ve birbirlerine karşı ilgisiz olurlar, yöneticiler öğretmenlerin ihtiyaçlarını dikkate almazlar, keyfi ve diktatörce kararlar alınır, okulda problemler yaygın olarak görülür, dostça ilişki düşüktür ve yönetici-öğretmen arasındaki iletişim yetersizdir. Ayrıca Uysal ve Aydemir (2014: 1558) örgütlerde gerginlik, çatışma, tehdit, baskı ve mobbing gibi faktörlerin çalışanlarda örgüt iklimine yönelik olumsuz algılar oluşturduğunu belirtmiştir.
Araştırmada okul müdürlerinin öğretmenlere yeterlik ve yardımseverlik boyutunda çoğunlukla güvenmeleri okul, öğretmenler ve okul müdürünün kendisi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak itimat edilirlik boyutunda nadiren, açıklık boyutunda ve Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği'nin tamamında ise bazen öğretmenlere güvenmeleri olumsuz olarak değerlendirilebilir. Çünkü astına güvenen ve onlarla iyi ilişki kuran yönetici zamanının çoğunu astlarını kontrol etmekten ziyade kendi gelişimlerine harcar. Güven etkili bir görevlendirmenin, etkili iletişimin, takım ruhu oluşturmanın, dönüt vermenin ve almanın temelidir. Görevlendirme ve çeşitli sorumlulukların asta devredilmesi yöneticinin iş kalitesini arttırır, çünkü yöneticinin terfi olanaklarının görünebilirliğini arttırmaktadır. Bir başka deyişle astın etkin, güvenilir ve tutarlı olması iş takımının performansının artmasına ve yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olur (Straiter, 2005: 88) . Bununla birlikte astına güvenme yöneticinin astına yetki verme ve itimat etme duygularının güçlenmesine yol açar. Bu da sonuçta astı kendi görevlerinin ötesinde çaba göstermesi için motive eder (Brower ve diğerleri, 2008: 10) .
Okul müdürlerinin öğretmenlere güveni açısından, güvenin yeterlik ve açıklık boyutlarına ilişkin öğretmenlerin algılarında cinsiyet açısından erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüştür. Okul müdürlerinin öğretmenlere güvenine ilişkin öğretmenlerin algılarında mesleki kıdem açısından açıklık boyutunda anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüştür. Bu bulguya göre açıklık boyutuna ilişkin öğretmenlerin algılarının mesleki kıdeme bağlı olarak anlamlı bir şekilde değiştiği saptanmıştır. Okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre ve okulda görev yapan öğretmen sayısı açısından anlamlı farklılığın bulunmadığı görülmüştür. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğretmenler ile okul müdürlerinin çoğunluğu kişisel değişkenlerin okul müdürlerinin öğretmenlere güvenlerini etkilemediğini belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğretmenlerin görüşleri açısından nicel boyutta öğretmen cinsiyeti açısından Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği'nin tamamına, yeterlik boyutuna ve açıklık boyutuna, mesleki kıdem açısından açıklık boyutuna ilişkin elde edilen bulguların nitel boyuttaki bulgularla tutarlılık göstermediği ve nitel boyuttaki bulguların daha geniş örneklem grubu için genellenemeyeceği; diğer yandan cinsiyet açısından itimat edilirlik ve yardımseverlik boyutları; mesleki kıdem için Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Güvenini Belirleme Ölçeği'nin tamamı, yeterlik, itimat edilirlik ve yardımseverlik boyutları; okul müdürüyle birlikte görev yapılan süre ve okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkenleri için ölçeğin tamamı ve alt boyutlarına ilişkin bulguların nitel boyuttaki bulgularla tutarlılık gösterdiği ve nitel boyuttaki bulguların daha geniş örneklem grubu için genellenebileceği sonucuna varılmıştır.
Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında cinsiyet değişkeni açısından samimiyet boyutunda kadın öğretmenler lehine anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüştür. Bu bulguya dayanılarak erkek öğretmenlere oranla kadın öğretmenlerin okulda birlikte vakit geçirmekten daha çok hoşlandıkları, okul dışında da görüştükleri ve birbirleriyle uyumlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çağlayan (2014) , Memduhoğlu ve Şeker (2011 ), Sezgin ve Kılınç (2011 ) ve Gedikoğlu ve Tahaoğlu (2010 öğretmenlerin örgüt iklimine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığını; Aksu (1994) okul ikliminde cinsiyete göre samimiyet boyutunda bayan öğretmenler lehine anlamlı farklılıklar bulunduğunu; Sutherland (1994) olumlu okul ikliminde cinsiyet değişkeni açısından erkek öğretmenler lehine anlamlı farklılık bulunduğunu; Yaşar (2005) cinsiyet ile örgüt iklimi arasında bir ilişki bulunmadığını belirlemiştir.
Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında mesleki kıdem değişkeni açısından demokratiklik ve okula adanma, başarı etkenleri, samimiyet, çatışma ve okul iklimi ölçeğinin tamamında anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüştür. Bu bulguya göre okul iklimi ölçeğinin tamamına, demokratiklik ve okula adanma, başarı etkenleri, samimiyet ve çatışma boyutuna ilişkin öğretmenlerin algılarının mesleki kıdem değişkenine bağlı olarak anlamlı bir şekilde değiştiği belirlenmiştir. Alanyazında iklim ve mesleki kıdem açısından farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin Çağlayan (2014) , Memduhoğlu ve Şeker (2011) , Sezgin ve Kılınç (2011 ), Göcen ve Kaya (2014 öğretmenlerin okul iklimi algılarında kıdem açısından anlamlı farklılıklar olmadığını; Öztürk ve Zembat (2015) ise kıdem yılı fazla olan öğretmenlerin kurumlarındaki okul iklimini daha olumlu algıladıklarını belirlemiştir.
Okul iklimine ilişkin öğretmenlerin algılarında okulda görev yapan öğretmen sayısı değişkeni açısından başarı etkenleri boyutunda küçük okullar lehine anlamlı farklılığın bulunduğu görülmüştür. Alanyazındaki araştırmalarda Bailey (1988) okul büyüklüğü ile okul iklimi arasında ilişkinin olmadığını; Çağlayan (2014) küçük ölçekli okulların ikliminin büyük ölçekli okullara göre öğretmenler tarafından daha olumlu algılandığını; Hirase (2000) ise küçük okulların büyük okullardan daha olumlu iklime sahip olduklarını belirlemiştir.
Araştırma sonucunda öğretmenlere güven ölçeği boyutlarının okul iklimi ölçeğinin tamamı ve boyutları ile anlamlı bir ilişki verdiği belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlere güven ölçeğinin farklı boyutlarının okul iklimi ölçeği ve ölçeğin farklı boyutları üzerinde anlamlı bir yordayıcı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın nitel boyutunda ise öğretmenlerin ve müdürlerin hepsinin okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin okul iklimine olumlu bir etkisi olduğu görüşünde oldukları görülmüştür. Her iki katılımcı grubun görüşlerinin "Bireysel etkiler" ve "Örgütsel etkiler" temaları altında toplandığı ve "Bireysel etkiler" temasına uygun görüşlerin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Her iki katılımcı grubun da görüşlerindeki ortak tema ve kodlardan yola çıkarak okul müdürlerinin öğretmenlere güveninin "Bireysel etkiler" teması altında öğretmenlerin performanslarını ve çalışma azmini arttırdığı, kendilerini rahat hissetmelerini ve okulu sahiplenmelerini sağladığı; "Örgütsel etkiler" teması altında okulun başarısını arttırdığı, okulda huzurlu bir ortam oluşmasını sağladığı ve iletişimi arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan araştırmanın nicel boyutunda elde edilen sonuçların nitel boyutta elde edilen sonuçlar ile tutarlılık gösterdiği ve nitel boyuttaki bulguların daha geniş örneklem grubu için genellenebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Ayık, Savaş ve Çelikel (2014) öğretmenlerin örgüt iklimi ile örgütsel güven algılarına ilişkin toplam puanları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Moore (2001) güvenin olduğu ortamların olumlu, olmadığı ortamların olumsuz iklime neden olacak etkenlerden biri olduğunu belirlemiştir. Tschannen-Moran ve Gareis (2015) müdüre güvenin okul ikliminin mesleki öğretmen davranışı, akademik baskı ve toplum katılımı boyutlarıyla ilişkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca öğrenci başarısı da güven ile ilişkili bulunmuştur. Zhang (2014) araştırma sonucunda örgütsel güvenin boyutlarının okul ikliminin tüm boyutlarıyla pozitif ilişkisi olduğunu belirlemiştir. Özdil (2005) öğretmenlerin okullarının örgütsel iklimine ilişkin algıları ile yöneticilere duydukları güven ve birbirlerine duydukları güven arasında orta düzeyde anlamlı ilişki bulunduğu belirlenmiştir. Hoy, Smith ve Sweetland (2002) liselerde güven ve iklimin ilişkili olduğunu belirlemiştir. Hoffman (1993) 
